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ABSTRAKT

Në këtë punim do të shqyrtoj etikën në videografi dhe fotografi duke shtjelluar rolin e
mediave në shoqëri nëpërmjet ofrimit të lajmeve dhe informacione të besueshme dhe në
forma të ndryshme dhe nëpërmjet platformash të larmishme.
Etika ka të bëjë me parimet morale me të cilat punojnë njerëzit, shoqëritë, vendet, grupet të
gjitha kanë mënyra për të vendosur se çfarë është e drejtë dhe e gabuar. Videografi dhe
fotografi janë para së gjithash gazetarë. Ata duhet të dinë bazat e asaj që bën lajme.
Vështirësia më e madhe në ruajtjen e etikës qëndron tek imazhet që transmetohen në mediat
elektronike, fotografitë dhe videot e pasqyruara në median televizive shpesh nuk i zbatojnë
standardet etike. Kjo çështje është e rëndësishme të trajtohet, sepse publiku, në shumicën e
rasteve i beson pamjeve që sheh në televizion, pasi mendon se syri nuk mashtron dhe ata po
shohin atë që realisht ka ndodhur.

Fjalët kyçe: Etika, media, publiku
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V

HYRJE

Në media diskutohet tepër lidhur me çështjen e etikës; çfarë është dhe nuk është etike.
Vështirësia më e madhe në ruajtjen e etikës qëndron tek imazhet që transmetohen në mediat
elektronike. Fotografitë dhe videot e pasqyruara në median televizive shpesh nuk i zbatojnë
standardet etike.
Kjo çështje është e rëndësishme të trajtohet, sepse publiku, në shumicën e rasteve i beson
pamjeve që sheh në televizion, pasi mendon se syri nuk mashtron dhe ata po shohin atë që
realisht ka ndodhur. “Por asnjë foto apo video nuk mund të jetë plotësisht e vërtetë, pasi vetë
mekanizmat e fotografisë kërkojnë që lentet dhe filmi të bëjnë zgjedhje, që syrit nuk i
kërkohet të bëjë.” Fotografia përpiqet të pasqyrojë realitetin, por ajo nuk është vetë realiteti.
Sepse një skenë e caktuar, nga fotoreporterë të ndryshëm, mund të interpretohet në
këndvështrime të ndryshme. Kamera fokusohet në një kënd të caktuar duke lënë jashtë pjesët
e tjera dhe e paraqet fenomenin si diçka të izoluar, duke mos e dhënë kontekstin e plotë
(Berger, 2012).
Media është mjeti nëpërmjet të cilave bëhet e mundur shpërndarja e dijes drejt një pluraliteti
marrësish ose shfrytëzuesish informacioni pa dallim. Videografi dhe fotografi kapin
momente brenda një ngjarjeje ose hapësire në kohë që përdoret për të treguar një histori më
të madhe. Ato janë mjete mjaft të fuqishme për komunikim sepse këto momente nuk
përfaqësojnë vetëm fakte; ata gjithashtu kanë një aftësi për të folur me shikuesit në një nivel
relativ dhe emocional. Me këtë fuqi vjen përgjegjësia etike dhe pikat e tensionit natyror midis
fotografisë dhe praktikave të mediave. Shërbimi publik, etika, objektiviteti, autonomia dhe
menjëherë janë konsideruar shpesh vlerat thelbësore të Mediave. Një nga çështjet më me
debat në fushën e Medias është etika e një fotografi dhe videografi (Jones, 1994). Ekrani
përveç misionit informativ në vetvete ka si qëllim përcjelljen e kulturës në kuptimin e thellë
dhe të plotë të saj duke filluar nga mesazhi dhe mendimi inteligjent deri tek sjellja dhe etika
qytetare. Etika në media nuk është një koncept që i përket vetëm botës moderne. Pyetjet që
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ngrihen këtu janë: A është fotografia pasqyrim i realitetit apo një lloj informacioni vizual i
cili ndikohet nga subjektiviteti i autorit të saj?
Nevoja e gazetarisë për një kod etik ka qenë një nga shqetësimet më të hershme të gazetarisë
në botë. Si çdo zhvillim që ka përfitime ka edhe të meta, edhe zhvillimi i medias ka pasur një
sërë problematikash që janë aktuale dhe që shpesh janë bërë objekt debatesh për opinionin
publik (Hall, 2003).

2. SHQYRTIMI I LITERATURES
2.1 Etika dhe sjellje etike

Fjala etikë buron nga shprehja greke "ethos", shprehi, zakon, dhe "ethikos" që nënkupton
moralin. Ajo ka domethënien e traditës, dokeve dhe shprehive. Është tërësi e normave të
sjelljes, morali i një grupi shoqëror, i një profesioni dhe është pjesë e filozofisë praktike.
Teoritë etike kanё gjykuar drejtёsinё apo jo drejtësinë e njё veprimi nё bazё tё qёllimit dhe
pёrgjigjja nё pyetjen “Pse tё ketё moral”, ka qenё pёr tё arritur qёllimin. Pёrgjigjja qёndron
nё atё “sepse e kemi pёr detyrё tё kemi moral” apo “tё drejtё pёr veprime tё sjellshme” ose
“sepse kemi pёrgjegjёsi ndaj tё tjerёve” (Fahmy & Smith, 2003).
Sipas Barrett (2004), etika, e quajtur gjithashtu filozofi morale, disiplina që ka të bëjë me
atë që është moralisht e mirë dhe e keqe dhe moralisht e drejtë dhe e gabuar. Termi
zbatohet gjithashtu për çdo sistem ose teori të vlerave ose parimeve morale. Etika e
fotografisë dhe videografisë janë parimet që drejtojnë mënyrën se si marrin dhe ndajnë
fotografi dhe videografi. Kur flasim për etikën e videografisë dhe fotografisë, ne po flasim
për parimet e përgjegjësisë, fuqisë, dinjitetit dhe respektit, ndër të tjera. Të gjithë do t'i
përgjigjen pyetjeve etike në mënyrën e tyre, bazuar në përvojën e tyre jetësore, sistemet e
vlerave në të cilat veprojnë dhe situatën në fjalë. Për të bërë vlerësimin e një fotografie apo
të një videoje, redaksive mund t’iu vijnë në ndihmë disa përcaktime të autorit të librit On
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the Nature of Photography (Mbi natyrën e fotografisë), Rudolf Arnheim. Duke u bazuar tek
Arnheim, për vlerësimin e cilësive të një fotografie apo videoje duhet bëjmë tre pyetje:

1. A është autentike?

2. A është korrekte?

3. A është e vërtetë

Autenticiteti, i garantuar përmes tipareve apo përdorimeve të caktuara të fotos, kërkon që
skena të mos jetë e manipuluar. Për-shembull, nëse kemi një hajdut të maskuar që duke
dalë nga banka që ka vjedhur pozon përpara fotografëve, atëherë gjasat janë që të kemi të
bëjmë me një skenë të manipuluar.

Korrektësia është diçka tjetër: ajo kërkon sigurinë që fotografia korrespondon me atë që
kamera fotografoi: ngjyrat nuk janë të tjetërsuara, lentet nuk dëmtojnë proporcionet, etj.

Kurse e vërteta, sipas Arnheim, nuk ka të bëjë me fotografinë si paraqitje e asaj që ishte
prezentë përpara kamerës, por i referohet skenës së marrë si një paraqitje rreth fakteve që
fotografia supozohet të përçojë. Ne pyesim në këtë rast nëse pamja është karakteristike
lidhur me atë që synon të tregojë.

Në argumentimin e Arnheim, një fotografi apo video mund të jetë autentike, por jo e
vërtetë, ose jo e vërtetë por autentike. Kur në pjesën teatrale të Jean Genet “Ballkoni”, një
fotograf i mbretëreshës dërgon një nga revolucionarët e arrestuar që t’i marrë atij një paketë
3

cigare dhe nga ana tjetër pagoi një polic që ta qëllojë atë, fotografia e rebelit të vrarë në
momentin që “përpiqej të arratisej” nuk mund të jetë autentike, me gjasa mund të jetë
korrekte dhe në një këndvështrim edhe e vërtetë – thotë Arnheim.
Shkalla e vërtetësisë së imazheve që na vijnë përmes mediave ndikohet në një masë të
madhe nga dy faktorë: politika editoriale e një medieje dhe bindjet personale të reporterëve,
fotografëve apo kameramanëve të medias. Sa më shumë të jenë të ndikuar këta të fundit
nga politikat editoriale që synojnë të deformojnë, fshehin apo të manipulojnë të vërtetën
apo nga bindjet politike personale, aq më e madhe është mundësia që të prodhohen
përmbajtje mediatike të manipuluara. Nëse bëjmë fotografi që dëmtojnë subjektet tona,
askush nuk do të dëshirojë të fotografohet. Nëse manipulojmë me imazhet tona dhe
mashtrojmë audiencën tonë, askush nuk do të na besojë (Kracauer, 1960). Nëse nuk jemi
etikë në mënyrën se si e përdorim fotografinë, rrezikojmë të rrezikojmë integritetin e
industrisë në tërësi. Nga ana tjetër, qasjet etike ndaj fotografisë mund të na ndihmojnë të
ndikojmë pozitivisht në botën përtej thjerrëzave tona. Fotografitë luajnë një rol të madh në
formësimin e mënyrës sesi ne e shohim botën. Kur marrim dhe ndajmë fotografi, ne po
krijojmë mënyrën se si të tjerët e shohin botën. Ky është një privilegj i mahnitshëm dhe një
përgjegjësi e madhe. Kur marrim një qasje etike ndaj fotografisë, ne rrisim vetëdijen tonë
për ndikimin që po kemi në botë përmes imazheve që prodhojmë dhe jemi më mirë në
gjendje të përqendrojmë ndikimin tonë në një mënyrë kuptimplotë (Sharpe, 2002).

Fotografitë dhe imazhet e pasqyruara në televizion nuk i zbatojnë plotësisht standardet etike
edhe për faktin se prekin privatësinë e individëve që kanë marrë si rast ilustrimi. Subjekti i
ilustruar humb intimitetin dhe media ndërhyn në privatësinë e personit. Kjo fotografi mund
të përdoret më vonë edhe kur pasqyron një tjerët realitet krejt të ndryshëm nga ai fillestari.
Për shembull, televizioni, i cili ka nevojë shumë për pamjen, përdor shpesh imazhe nga
Arkivi, imazhe të cilat në kohën kur janë filmuar kanë pasur një tjetër kontekst. Por ata e
përdorin të njëjtën pamje për raste dhe situata të ndryshme. Ajo çka do t’i justifikonte
fotoreporterët është fakti se ata ndodhen shpesh nën presionin e kohës dhe të mediave të

4

reja, që e shpërndajnë lajmin shumë shpejt tek një pjesë e madhe shikuesish. Nëse fotografi
do të mendonte për etikën në çastin kur diçka e rëndësishme ndodh, ndoshta mund ta
humbasë atë ngjarje së fotografuari. Por kjo ama nuk e justifikon subjektivizmin e
fotoreporterëve. Kur ata zgjedhin të fotografojnë nga një kënd, kanë hedhur poshtë
këndvështrimet e tjera. Ashtu siç shprehen dhe P. Patterson e L. Wilkins fotografia bën
rikrijimin subjektiv të botës, dhe kjo falë imagjinatës së fotografit, kjo mund të sjellë
manipulimin e dritës, të përmasave, po ashtu edhe të vetë subjektit.

Si përfundim, mund të themi se fotografia dhe videot në median televizive nuk zbatojnë
plotësisht standardet etike, sepse nuk ruajnë privacinë e personit kur e fotografojnë pa
dijeninë e tij. Gjithashtu, edhe kur zgjedhin ta shikojnë ngjarjen nga një këndvështrim i
caktuar, duke përjashtuar anët e tjera. Fotografët mund ta ruajnë etikën duke pasur si qëllim
foto estetikisht të pëlqyeshme. Gjithashtu, subjektet duhen trajtuar si pjesë e ngjarjes, jo si
sfond që ndikon në ngjarje (Ward, 2000).

2.2

Definimi i Videografisë dhe Fotografisë

Syri nuk gënjen. Aparatet fotografike dhe video aparatet bazohen në besnikërinë e syrit.
Rrjedhimisht ato nuk gënjejnë (camera never lies – kamera nuk gënjen kurrë). Për vite e
dekada me radhë fotografët e medies e kanë pasur si mburojë dhe argument të parë këtë
tipologji arsyetimi që lidhet me debatin e hershëm rreth raporteve të këtij mediumi vizual me
të vërtetën objektive. Duke thjeshtëzuar analizën teorike-filozofike, çështja shtrohet:
fotografia është një pasqyrim objektiv i realitetit apo është një lloj informacioni vizual i cili
është i ndikuar nga subjektiviteti i autorit të saj (Altman, 2018)? Ç’rol kanë bindjet,
pikëpamjet, stereotipat, paragjykimet, interesat, përkatësia individuale apo shijet e autorit të
një fotografie në krijimin e produktit final?
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Trajtesa e mëposhtme synon të hedhë dritë mbi raportet e fotografisë së medies me të vërtetën
objektive, duke u ndalur në debatin teorik në këtë fushë. Një vend të konsiderueshëm zë
analiza e problemeve etike të foto gazetarisë si dhe roli i digjitalizimit të medies dhe i
internetit në amplifikimin e këtyre problemeve.

Videografia i referohet procesit të kapjes së imazheve lëvizëse në media elektronike (p.sh.,
kasetë video, regjistrim direkt në disk, ose ruajtje në gjendje të ngurtë). Termi përfshin
metodat e prodhimit dhe post-produksionit të videos. Dikur konsiderohej ekuivalenti i videos
së kinematografisë (imazhe lëvizëse të regjistruara në stokun e filmit), por ardhja e
regjistrimit digjital të videos në fund të shekullit të 20-të mjegulloi dallimin midis të dyve,
pasi në të dy metodat mekanizmi ndërprerës u bë i njëjti. Në ditët e sotme, çdo vepër video
mund të quhet videografi, ndërsa prodhimi komercial i filmit do të quhet kinematografi.
Videograf është personi i cili punon në fushën e videografisë ose prodhimit të videos.
Transmetimi i lajmeve mbështetet shumë në televizionin drejtpërdrejt, ku videografët
përfshihen në mbledhjen elektronike të lajmeve (Creighton, Alderson, Brown, & Minto. C).

Fotografia është arti, aplikimi dhe praktika e krijimit të imazheve të qëndrueshme duke
regjistruar dritë, qoftë në mënyrë elektronike me anë të një sensori imazhi, ose kimikisht me
anë të një materiali të ndjeshëm ndaj dritës siç është filmi fotografik. Përveç përfaqësimit të
realitetit, fotografia është gjithashtu e rëndësishme në fusha të tjera të jetës njerëzore. Për
shembull, në botën e tregtisë, një fotografi mund të luajë një rol kryesor në ndikimin e
konsumatorëve ose klientëve ose formimin e reputacionit të një marke ose kompanie të
veçantë. Fotografitë kanë një ndikim të madh emocional tek njerëzit, duke i bërë ata të
përjetojnë një lloj të veçantë emocionesh, në mënyrë që ata të kenë një dëshirë të caktuar për
të blerë diçka, për të shkuar diku ose për të parë në një mënyrë të caktuar. Kjo mund të vërehet
veçanërisht në rastin kur gratë dëshirojnë të jenë të ngjashme me modelet në reklama dhe të
blejnë qindra mallra. Fotografitë mund të identifikohen në të gjithë botën, pavarësisht nga
gjuha amtare e një personi. Pavarësisht se ku shkoni, fotografia luan një rol në jetën tuaj. Ne
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nuk e kuptojmë se sa i madh është ndikimi nga fotografia mbi ne derisa të shohim detajet e
jetës sonë të fshehura në një fotografi (Schodl, Szeliski, Salesin, & Essa, 2000).
2.3 Videografia dhe Fotografia si pjesë e jetës

Sot media është pjesa përbërëse e jetës sonë. Ju mund të gjeni foto kudo - në politikë, kulturë,
art dhe sport. Fotografitë dhe videot janë shumë të rëndësishme për mediat masive për arsye
se detyra e tyre është të informojnë publikun për ngjarjet aktuale në një mënyrë të saktë, të
ndershme dhe të ekuilibruar. Është shumë e vështirë të arrihet me fjalë pa disa fotografi, sepse
pikërisht fotografia po përfundon demonstrimin e ngjarjes për të cilën është historia dhe pa
foto lajmi nuk është i plotë (Alderson & Morrow, 2004)
2.4 Cila është gjendja e etikës në videografi dhe fotografi?

Nuk ka përgjigje të qartë. Videografika dhe Fotografia janë fusha mjaft të mëdha dhe të
larmishme me shumë pak konsensus në lidhje me etikën. Ndërsa shumica e fotografëve dhe
videografëve që punojnë për shtyp duhet të jenë të vetëdijshëm për pasojat e shkeljeve etike,
nuk ka "Betim hipokratik të Videografit", nuk ka dhjetë udhëzime të zakonshme të etikës në
fotografit, as nuk ka "ndëshkime" standarde për shkeljet etike. Çdo botim dhe organizatë e
lajmeve përcakton standardet e veta etike, të cilat thjesht mund të zbresin në atë që do të
tolerojë, ose çfarë do të shesë më shumë gazeta, në drejtim të shtyrjes së zarfit etik
(Association American Anthropological, 1998). Për shembull, në Newsly World News, fundi
i etikës mund të jetë një urdhërim që ndalon manipulimin me foto që mund të gjenerojë një
padi ligjore, ndërsa në gazetat më të njohura kombëtare, mund të jetë ndalimi i çdo
manipulimi të temës, skenës ose imazhi siç është kapur nga kamera. Ndonjëherë këto rregulla
janë të shkruara në kodet konkrete të etikës, dhe nganjëherë ato janë thjesht shuma empirike
e asaj që është e pranueshme për stafin ose një redaktor të veçantë në një botim të veçantë.

7

2.5 Fotografitë joetike

Me fotografinë digjitale dhe telefoninë celulare, transmetimi i imazhit bëhet gjithmonë e më
i shpejtë, ndërsa fotografët bien në tundim që të „gjuajnë” momente që janë vizualisht
tërheqëse, por shpesh janë skajshmërisht joetike (për shembull, patenti i zbërthyer i
kryeministrit). Me këtë bie edhe kredibiliteti i fotografit. Kjo nënkupton se fotoreporterët dhe
mediet duhet të respektojnë disa parime etike. Nga ana tjetër, na imponohet edhe pyetja nëse
është e vërtetë ajo që e shohim në fotografi, ose ndoshta në këtë epokë të teknologjisë
moderne kompjuterike dhe fotoshopit, dikush mund ta ketë lëvizur patentin e pantallonave të
kryeministrit me qëllim. Në atë rast, ajo që është paraqitur në fotografi është gënjeshtër.
Fotogazetaria dhe fotoreporterët, duhet të kenë një etikë të fortë dhe të bëjnë që çdo gjë që
publikohet të jetë e drejtë, ndryshe mediet shndërrohen në tabloide të cilave askush nuk u
beson, por lexohen vetëm për argëtim (Lester, 2006).

2.5.1 Manipulimi përmes lojës me këndin apo perspektivën e fotografimit apo
filmimit

Perspektiva vizuale është një mënyrë përmes së cilës ne përftojmë sensin e thellësisë dhe të
distancës. Njëherësh perspektiva vizuale ka një rol edhe në shkallën e detajimit të një imazhi.
Objekti i fotografisë apo videos zvogëlohet sa më larg të jetë ai nga pika e shikimit. Kjo njihet
si perspektivë zvogëluese. Ndërkohë një pikë shikimi e afërt ekzagjeron distancat dhe
përmasat.(Galer, 2008, f.83) Një nga llojet e manipulimit që ndeshet jo rrallë në mediat
shqiptare është ai lloj manipulimi që vjen si rezultat i lojës me këndin apo lartësinë e
fotografimit apo të filmimit.
Peter Ward vëren se lartësia dhe këndi i kamerës kontrollojnë mënyrën se si audienca
identifikon subjektin. Një lartësi e ulët mund të fashisë detajet e objekteve në sipërfaqe dhe
të eliminojë treguesit e hapësirës mes objekteve në terren. Një kamera në lartësi të madhe ka
efektin e kundërt (Ward, 2000, f.122).
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Në mediat shqiptare ka ndodhur jo rrallë që për të njëjtën ngjarje dhe në të njëjtin moment të
vijnë dy pamje të ndryshme. Kështu për-shembull, në rastin e fotografive apo videove të bëra
gjatë një protestë të opozitës në maj 2017, vihet re se tek mediat pranë opozitës mbizotërojnë
imazhet e protestës që janë realizuar nga një kënd i ulët, pak më lart se kokat e njerëzve, duke
u munduar që të krijohet përshtypja se i gjithë bulevardi qendror i kryeqytetit është plot e
përplot. Kurse mediat pranë pozitës, me ndihmën edhe të droneve, sjellin imazhe nga një
lartësi shumë e madhe dhe gati në kënd të drejtë me terrenin për të kumtuar mesazhin në
interes të pozitës se bulevardi nuk ishte plot e përplot, përkundrazi. Më poshtë janë dy pamje
tipike që sjellin dy mesazhe të kundërta lidhur me shkallën e pjesëmarrjes në protestë
(Barrett, 2004)
Një lojë dhe një debat që lidhej me këndin e fotografimit apo të filmimit u bë në media edhe
gjatë raportimit të tyre për një ceremoni fetare në sheshin Skëndërbej, kur një pjesë e mediave
raportonin se monumenti i heroit kombëtar, Skënderbeut ishte mbuluar, duke sjellë edhe foto
apo plane videoje që e ilustronin këtë, kurse një pjesë tjetër sillnin pamje nga një kënd tjetër
që të tregonin se monumenti i Skënderbeut nuk ishte mbuluar gjatë kësaj ceremonie.
Është e qartë se ky lloj manipulimi është i shmangshëm, nëse mediat do të kishin një vullnet
për një gjë të tillë dhe nuk do të kontrolloheshin nga politika editoriale të caktuara dhe të
njëanshme. Sjellja e planeve nga të gjitha këndet do të ishte zgjidhja më e drejtë dhe më e
paanshme.
2.5.2

Manipulimi që lidhet me zhvendosjen e imazheve nga një kontekst në tjetrin

Sipas Galer, fotografitë apo videot e interpretojnë realitetin dhe mund ta shkatërrojnë atë kur
konteksti (koha dhe vendi) i imazhit është prekur (Galer, 2008, f.213). Vënia apo përdorimi
i imazheve nga një kontekst në tjetrin ndikohet shumë nga kuptimi që dikush ka për imazhin.
Stuart Hall dallon tre lloj kuptimesh mbi imazhin:1.Kuptimin literal; 2.Kuptimin konotativ;
dhe 3.Kuptimin e preferuar.
Në rastet e një kuptimi të preferuar, individët parapëlqejnë t’i japin imazheve atë kuptim që
iu intereson atyre dhe i vendosin në atë kontekst që ata duan. Është diçka e ngjashme me
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wrestling, kur tifozët e këtij sporti e dinë që ajo që ndodh është diçka e rreme, por megjithatë
atyre iu pëlqen një gjë e tillë.
Në një nga rastet e vënies së imazheve nga një kontekst në tjetrin, në disa media të vendit u
botuan pamjet e disa vagonëve të trenit të lyer me ngjyrë vjollcë, duke u shoqëruar me
komentin se diçka e tillë ishte bërë nga partia në pushtet, meqë edhe ngjyra e flamurit të saj
është e tillë. Por më vonë e verifikua se ato vagonë ishin lyer me atë ngjyrë në kuadër të
videoklipit të një kënge të një këngëtareje të njohur, pa patur asnjë lloj pikënisjeje politike.
Në një rast tjetër, mediat kanë botuar një lajm që bënte fjalë për 1400 vagonë me mbetje të
rrezikshme që ishin sjellë në Shqipëri nga Italia. Lajmi shoqërohej me foto të kontenierëve
në një port, të cilët s’kishin asnjë lloj lidhjeje me transportin e supozuar të mbetjeve. Lajmi
u verifikua nga disa media dhe rezultoi të ishte i rremë (Albanian Media Institute, 2018).

2.5.3 Manipulimi përmes ndërhyrjeve në imazh me aplikacione kompjuterike

Me teknologjinë aktuale të transmetimit dhe të editimit, është gjithnjë e më e mundshme që
të bëhen editime në mënyrë selektive me pak gjasa për t’u diktuar, që mund të tjetërsojnë atë
që duket të ketë ndodhur apo që mund të ndryshojnë sensin e asaj që dikush ka thënë (Harcup,
2009, f. 251). Në mediat shqiptare janë verifikuar raste të manipulimit përmes ndërhyrjeve
në imazh me aplikacione kompjuterike që kanë synuar të tjetërsojnë pamjet nga ngjarje të
caktuara. Një nga këto raste u raportua nga mediat të cilat i referoheshin një postimi të
kryeministrit në Facebook që paraqiste faqen e parë të gazetës së partisë së opozitës me një
fotografi të manipuluar nga protesta e kësaj force politike. Si reagim ndaj pretendimeve të
opozitës për pjesëmarrje shumë të madhe në protestë, kryeministri sillte edhe një video,
planet dhe këndi i filmimit i së cilës ishin të atilla që të favorizonin idenë se pjesëmarrja ishte
e ulët, duke iu përgjigjur në një farë mënyre manipulimit me manipulim. Kohët e fundit në
mediat botërore janë përcjellë me shqetësim edhe disa eksperimente që provonin mundësinë
e manipulimeve të videove në përmasa të tilla që tjetërsonin pamjen apo ligjërimin e
personazheve duke vendosur fjalë të tjera në video të tjera, me një përputhje gati ideale të
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lëvizjeve të buzëve, apo duke shformuar gjatë transmetimeve live fytyrat e atyre që ishin
duke folur (Albanian Media Institute, 2018).
Kanali televiziv CNN raportoi para pak kohësh se kërkuesit në Universitetin e Washingtonit
kanë demonstruar teknika të reja për bashkimin e klipeve të audios në klipe të videos që
duken shumë reale, duke përputhur lëvizjet e buzëve nga video të ndryshme, dhe duke iu
bashkangjitur atyre fjalë të tjera. Në një rast tjetër të raportuar gjithashtu nga mediat botërore,
njoftohet për një eksperiment që bën të mundur ndërhyrjen edhe gjatë transmetimeve live,
duke stimuluar ndryshime apo shtrembërime të pamjes së fytyrës së folësit në ekran.
Zhvillime “të frikshme”? Natyrisht teknologjitë digjitale mundësojnë terren edhe për
manipulime të tilla, por e ardhmja do të provojë nëse ato do të arrijnë të depërtojnë në media
dhe nëse do të arrijnë të kenë efekt në informimin e publikut. Po qe se diçka e tillë do të
ndodhte, atëherë horizonti i mediave do të bëhej edhe më i zymtë, duke rrënuar të gjitha
shpresat për rimëkëmbjen e besimit të publikut dhe për rikthimin tek standardet dhe tek roli
dhe përgjegjësia publike.

2.6 Cilat janë motivet personale të një fotografi?

Këtu hyn çështja e besnikërive personale. Fotografët, si ne të gjithë, janë qenie njerëzore të
drejtuara nga vetëvlerësimi, vetë-aktualizimi dhe motive ekonomike. Ne duhet të kuptojmë
se fotografët vazhdimisht përcaktojnë realitetin. Duke zgjedhur atë që qëndron në kornizën
35 mm dhe bëhet një fotografi që përfundimisht do të shihet nga bota, fotografi merr një
vendim të ndërgjegjshëm për të redaktuar pjesë të një skene të cilat mund ose nuk kanë lidhje
me kontekstin dhe historinë. Vendimet në lidhje me kamerën, lentën, këndin e shikimit,
ndriçimin dhe mjetet moderne të redaktimit të tilla si fotoshop mund të ndryshojnë shumë
mirë kuptimin e një fotografie dhe për këtë arsye janë konsiderata të vazhdueshme. Sidomos
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në rastet e fatkeqësive natyrore kur përcjellja e lajmeve me përmasat e fatkeqësisë është e
rëndësishme, fotografët kanë një përgjegjësi morale të vendosin se çfarë fotografish të bëjnë
dhe çfarë fotografish të tregojnë përfundimisht për publikun (Langton, 2009).

2.7 Problemi i reagimeve të paparashikueshme të audiencës dhe dilema e një
videografi dhe fotografi: për të xhiruar apo për të mos xhiruar?

Reagimi i publikut shërben si një barometër i etikës së një fotoreporteri, duhet të keni një zë
të brendshëm për t'ju thënë kur të xhironi dhe kur të mos xhironi. Videografi dhe Fotografi
duhet të përpiqen të jen sytë e lexuesit. Është një përgjegjësi mjaft e rëndë, detyra e tyre është
të veprojnë si profesionistë dhe t’i tregojnë botës imazhe që ata nuk mund t’i shohin sepse
nuk janë atje.
Organizatat e lajmeve dhe fotoreporterët shpesh e gjejnë veten të rrethuar nga kritikë të
furishëm duke i akuzuar ata për botimin e fotove grafike të pandjeshme të zonave të goditura
nga katastrofa që nuk janë domosdoshmërisht të vlefshme për lajmet dhe shërbejnë vetëm
për të çuar më tej mjerimin e viktimave. Sidoqoftë, mënyra e vetme që fotoreporteri ndjeu se
mund të ndihmonte me të vërtetë njerëzit gjatë përmbytjeve të vitit 2010 ishte duke "marrë
fotografi që tregonin botën e historive dhe gjendjeve të njerëzve". Fotografimi i viktimave të
përmbytjes ishte një nga punët më të vështira që iu caktua Memonit. Mjerimi dhe shkatërrimi
nuk është diçka që dikush mund të imagjinojë të ulet në komoditetin e shtëpive të tyre dhe të
fotografosh njerëz që vdesin nga sëmundje dhe uri pas një katastrofe natyrore, thotë ai, mund
të jetë më psikologjike se sa fotografimi i trupave të pajetë në një zonë lufte (Schodl, Szeliski,
Salesin, & Essa, 2000). "Unë kam fotografuar fëmijë të vdekur dhe njerëz nga familje të
denjë që fjalë për fjalë kërkonin ushqim. Fotografitë që bëra jo vetëm që më ndjekin por
vazhdojnë të më kujtojnë mjerimin që pashë - Por a jam penduar që i bëra fotografitë?
Absolutisht jo. Bota duhej ta dinte. ”

12

2.7.1 E drejta e autorit

Mediet e reja kanë ndryshuar shumë gjëra në botën e gazetarisë dhe fotografisë gazetareske.
Para së gjithash, informacionet janë në dispozicion të blogerëve dhe qytetarëve. Shikoni
shembuj kur bëhet fjalë katastrofat e mëdha natyrore, trazirat, protestat, aksidentet… kush
është i pari në vendin e ngjarjes? „Qytetarët e thjeshtë”. Me vetë këtë fakt ato janë në gjendje
të raportojnë të parët për një ngjarje. Kështu, me zhvillimin e internetit kemi një formë të re
të të ashtuquajturës „gazetari dhe fotoraportim qytetar”, të cilat i referohen rolit aktiv të
qytetarëve në procesin e raportimit, analizimit dhe shpërndarjes së lajmeve. Në situata të tilla
foto informatat i bëjnë qytetarët, i shpërndajnë nëpërmjet telefonave celular ose internetit.
Rëndësia e gazetarisë dhe fotoraportimit qytetar nëpër rrjetet sociale është se janë mjete
nëpërmjet të cilave informacionet dhe fotografitë mund të dërgohen më shpejtë dhe më me
efikasitet, sesa në rastet e gazetarisë tradicionale (Alderson & Morrow, 2004). Megjithatë,
këtu mediet janë tërësisht jokorrekte kur bëhet fjalë për të drejtat e autorit. Keqpërdorimi i
veprës së autorit është më i shpeshtë nëpër mediet e shtypura, por edhe tek portalet. Shumë
gazeta ditore, revista dhe portale shpesh përdorin ilustrime për tekstet e tyre, publikojnë
fotografi dhe „harrojnë” të shënojnë se nga i kanë marrë ato. Në parim, nëse nuk keni miratim
për përdorimin e fotografisë nga vetë autori, veprën e tij nuk guxoni ta përdorni. Pse ta bëni
këtë, kur thjesht mund ta shënoni autorin, ose të merrni ndonjë fotografi nga shërbimet e lira
për fotografi në internet? Natyrisht, duhet të shënoni se prej ku është marrë fotografia. Al
Jazeera bëri një hap kolosal për raportet e para të „Pranverës Arabe” në vitin 2011, me atë që
publikoi online informacione dhe fotografi të cilat ishin të dispozicion të të gjithëve. Por, kur
përdoren, doemos duhet të shënohet autori, titulli, adresa burimore dhe linku (Patterson &
Wilkins, 2018).
2.7.2 Konsiderata etike në fotografinë mjekësore

A paraqesin pamjet e kamerave dhe fotografitë ende që përshkruajnë vdekjen, sëmundjen
dhe dëmtimin ose ato janë forma të përshtatshme të reklamimit? Kohët e fundit, fotografitë
e pacientëve që dyshohet se vuanin nga sindroma e rëndë akute e frymëmarrjes (SARS) u
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botuan në gazeta, si dhe u treguan në TV, duke shkaktuar shqetësim dhe stigmatizim shoqëror
për të gjithë pacientët. Ndërsa kishte nevojë për të ndjekur procedurat e karantinës, nuk kishte
nevojë për të publikuar gjerësisht fotografitë. Ky akt u ka shkaktuar dëme mendore dhe
sociale këtyre individëve. Një profesion duhet të respektojë standardet etike; përndryshe do
të ketë mungesë respekti, kredibiliteti dhe gjithashtu mund të qëndrojë i hapur ndaj
ndëshkimeve ligjore. Një fotograf mjekësor është pjesë e një ekipi që punon për të mirën e
një pacienti dhe, si rrjedhojë, të shoqërisë. Produkti përfundimtar i aktiviteteve të tij është
regjistrimi fotografik. Fotografi duhet të sigurojë që produkti përfundimtar i fotografisë së tij
të trajtohet me të njëjtin respekt siç u akordohet regjistrave të tjerë të pacientit (Hood, Hope,
& Dove).

2.8 Leja për të xhiruar

Në një institucion arsimor, fotografia dhe video mund të përdoren për mësimdhënie ose për
referencë në trajtimin e rasteve të ndryshme. Leja me shkrim i informuar pacientit duhet të
merret para se të ndërmerret fotografia. Një shpjegim i thjeshtë i tillë si ‘Mjeku dëshiron një
fotografi si pjesë e të dhënave tuaja konfidenciale mjekësore për ta ndihmuar atë të vlerësojë
trajtimin tuaj’ është zakonisht i pranueshëm. Nëse është pjesë e një projekti, kjo duhet të
përmendet në formularin e pëlqimit dhe të aprovohet nga një komitet i etikës. Duhet pasur
kujdes për të respektuar dinjitetin dhe besimet e pacientit (Boyadzhiev, Paris, & Bala, 2013).
Çdo pacient ka të drejtë të refuzojë të fotografohet ose të tërheqë pëlqimin. Nëse një pacient
vendos të tërheqë pëlqimin, të dhënat nuk duhet të përdoren. Fotografitë e pacientit pa ndjenja
mund të merren, me kusht që të merret një pëlqim me shkrim nga personi përgjegjës që ka
sjellë pacientin dhe më vonë, nga vetë pacienti. Për fotografimin e organeve të brendshme në
operacion ose në dhomën pas vdekjes, si dhe në dokumentacionin endoskopik, patologjik ose
mikroskopik, leja e pacientit nuk është e nevojshme, pasi identiteti nuk zbulohet. Për të
ruajtur anonimitetin e këtyre imazheve, mund të jetë e mençur të mos regjistrohet emri i
pacientit me imazhin e ruajtur. Imazhet katalogohen me një numër dhe datë të figurës. Emri
i pacientit nuk duhet të tregohet në riprodhimin e rrezeve X, elektrokardiogramës (EKG) ose
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gjurmimit të encefalogramit (EEG), skemave të temperaturës, etj. Negativët, transparencat
kryesore, skedarët origjinal të aparatit digjital dhe videokasetat duhet të regjistrohen dhe
ruhen në mënyrë të përshtatshme. Regjistrimi pa pëlqim mund të përshkruhet në rrethana të
caktuara siç është lëndimi i dyshuar jo aksidental i një fëmije ku regjistrimi i lëndimeve është
në mënyrë të dukshme në të mirë të pacientit (Gilson, 1994)
2.9 Marrëdhënia me pacientët

Një individ ka një të drejtë themelore për jetën private. Publikimi i paautorizuar mund të ketë
pasoja shoqërore dhe ligjore për pacientin në fjalë. Për shembull, zbulimi i shtatzënisë,
abortit, operacionit plastik ose tkurrjes së një sëmundjeje seksualisht të transmetueshme, nëse
bëhet e ditur pa leje të shprehur mund të shkaktojë siklet për pacientin. Mund të rezultojë në
procedura ligjore kundër spitalit. Fotografi mjekësor ka një përgjegjësi profesionale, si ndaj
pacientit ashtu edhe ndaj personelit mjekësor, t'i konsiderojë të gjitha fotografitë e marra si
konfidenciale. Ai nuk ka të drejtë ligjore dhe morale për të shfaqur ose botuar fotografi në
një libër ose manual të drogës ose film pa lejen me shkrim të pacientit dhe mjekut të ngarkuar
me trajtimin (Alderson & Morrow, 2004). Disponueshmëria e kamerave digjitale tani e ka
bërë të lehtë regjistrimin dhe ruajtjen e imazheve. Megjithatë, ekziston një hapësirë e
jashtëzakonshme për manipulim ose manipulim i imazheve digjitale është i jashtëzakonshëm.
Për të ruajtur integritetin e figurës, manipulimi mund të kryhet vetëm në të gjithë figurën dhe
duhet të kufizohet në mprehjen e thjeshtë, rregullimin e kontrastit dhe shkëlqimit dhe
korrigjimin e ekuilibrit të ngjyrave. Imazhet e pacientëve mund të transferohen në kompjuterë
personalë për t'u përdorur në lidhje me projektet kërkimore të aprovuara nga komiteti etikë
dhe të regjistruar të të dhënave ose për përgatitjen e materialeve mësimore (Gilson, 1994).
Etika e praktikës klinike bazohet në ‘besimin’ te mjeku nga pacienti dhe anëtarët e tjerë të
ekipit të kujdesit shëndetësor. Nëse ndodh mosmarrëveshje midis fotografit mjekësor dhe
anëtarëve të stafit mjekësor dhe infermieror, mosmarrëveshja nuk duhet të referohet kurrë
para pacientit; vështirësitë duhet të zgjidhen në heshtje dhe arsyeshme diku tjetër. Në spitalet
mësimore, fotografi mjekësor gjithashtu ka një rol jetësor për të luajtur në prodhimin e
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mjeteve mësimore për profesionistët e shumtë që trajnohen brenda spitalit (Richardson,
Frank, & Stern, 1995).
2.10

Parimet kyçe etike tё një videografi dhe fotografi janë



Respektoni të vërtetën, pavarësisht nga pasojat.



Verifikoni burimet



Publikoni vetëm informacione që mund të gjurmohen që nga origjina e tyre



Abstenoni nga përdorimi i çdo mjeti jo besnik për të arritur fotografi



Asnjëherë mos paguani burime ose subjekte



Asnjëherë mos ndërhyni me një ngjarje ose përpiquni të ndryshoni kursin e saj



Asnjëherë mos vendosni ose ri-miratoni një situatë



Gjithmonë shkruani titra të vërteta.



Ndani me redaktorin të gjithë informacionin që ai / ajo ka, në mënyrë që të shmangni
interpretimet e gabuara ose përdorimin e gabuar.



Zgjidhni botimet me kujdes për të shmangur çdo keqpërdorim editorial (Altman, 2018).

Sipas këtyre parimeve, të thjeshta në dukje, çdo videograf dhe fotograf fiton mbështetje për
raportim të baraspeshuar duke respektuar vlerat themelore njerëzore.

3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Njëra ndër problemet në të cilat mund të hasë njeriu në etikën e fotografisë dhe videografisë
është se njerëzit gjatë realizimit të këtyre dy proceseve kemi kuptuar se hasin në vështirësitë
e menaxhimit të skenarëve fotografik dhe kjo lidhet direkt me etikën e një videografi ose
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fotografi, por gjithashtu njëra ndër sfidat kryesore që lidhet drejtpërsëdrejti me etikën e
videografit ose fotografit është shkalla e edukimit lidhur me etiken e sjelljes se tij për të
siguruar sa më shumë klientë dhe për të plotësuar kërkesat e klientëve.
Kur fillojnë shumë njerëz për herë të parë si një videograf ose fotograf, shumica aplikojnë
për gjithçka me shpresën për të marrë diçka. Kjo mund të jetë një domosdoshmëri për të
marrë një pagë të qëndrueshme, por mund të ketë një efekt të dëmshëm.
Pasi që çdo profesion ka një etikë se sa duhet të jap një profesionist nga vetja kjo varet
gjithmonë nga të ardhurat, pasi që të gjithë e dimë se çdo punë përcaktohet nga vlerësimi se
sa paguhet dhe gjithmonë e dimë se nëse vlera e të ardhurave të një projekti janë të kënaqshme
më tepër se sa është pritur atëherë e dimë se edhe përkushtimi në realizimin e këtij projekti
do të jetë në maksimum.
Pra çdo videograf apo fotograf duhet të ketë standarde në etikën e sjelljes gjithmonë duke
marrur parasysh seriozitetin e projektit i cili është afruar dhe të ardhurat të cilat i ofrohen
nëse bëhet realizimi i këtij projekti në formën e kërkuar.
Por nuk duhet harruar të ceket se njëra ndër problemet kryesore e cila ndikon ne përformimin
e një videografi ose fotografi është etika e të mësuarit ose avancimi i vazhdueshëm pasi që
ne e dimë se tani më që shkenca është duke evoluar nga minuti në minutë ne duhet të jemi
tepër të përqendruar në risit qofshin ato të vogla ose të mëdha pasi që ne e dimë se diferenca
bëhet nga gjërat e imëta.
Shumica e njerëzve nuk i kushtojnë rëndësinë e duhur avancimeve të ndryshme që ndodhin
në kohët e sotme dhe kjo ironi e tyre bënë që pas një kohe shumë të vogël të bëjë një dëm
tepër të lartë ku në shumicën e rasteve sjell edhe deri te falimentimi pasi që klientët në këtë
industri nuk dëshirojnë asnjëherë më pak të bukurën as mesataren por gjithmonë vetëm më
të bukurën pasi që shumica mund të jenë biznese dhe dëshirojnë që çfarëdo çmimi të
paguajnë, por dëshirojnë që reklama apo një foto e tyre të jetë unike.
Pra këto janë disa nga problemet kryesore që bëjnë një diferencë të madhe dhe nuk duhet
neglizhuar.
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4 METODOLOGJIA
Metodologjia e kërkimit përfshin mbledhjen e të dhënave relevante me metoda të ndryshme
kërkimore dhe përpilimin e këtyre të dhënave në mënyrë që të analizohen dhe të bëhet
ndërtim i duhur i projektit hulumtues. Janë përdorur dy kategori hulumtuese ajo kualitative
dhe kuantitative. Për t’u përgjigjur në pyetjet hulumtuese dhe për të arritur rezultat është
zgjedhur metoda kualitative si qasje hulumtuese. Kjo metodë është zgjedhur sepse
hulumtimet e mëhershme kanë shpjeguar pjesërisht pyetjet hulumtuese që përfshijnë
fenomene komplekse që duhet të organizohen dhe të analizohen më tutje.
Zgjedhja e metodës hulumtuese bëhet varësisht nga kërkesat e ndryshme ose qëllimi i punimit
hulumtues. Prandaj pas një shqyrtimi dhe kuptuarit të natyrës së rastit të studimit, zgjedha
krijimin e një fokus grupi, si strategjinë e duhur hulumtuese për këtë punim. Duke marrë
parasysh analizat e mëparshme, përfshiva disa raste të studimit të cilat i hulumtova online,
për të kryer këtë hulumtim me sukses kam krijuar një fokus grup. Fokus grupi është grup i
njerëzve të mbledhur për të marrë pjesë në një diskutim në lidhje me një temë të veçantë.
Tema e cila u diskutua është ‘ Etika në videografi dhe fotografi” e ku anëtarët e fokus grupit
janë përgjigjur në pyetjet e parashtruar nga unë duke i zgjeruar ato dhe duke krijuar debat
lidhur me këtë temë. Anëtarët e këtij fokus grupi janë të profileve të ndryshme duke filluar
nga student, videograf dhe fotograf të ndryshëm të cilët shprehin mendimin e tyre dhe ndanin
me ne eksperiencat e tyre në fushën medias dhe komunikimit. Gjatë diskutimit përveç që
merrja informacione të vlefshme për këtë hulumtim ne ndanim edhe eksperienca të ndryshme
po aq të vlefshme në fushën e medias.
Bazuar në kërkesat për të përmbushur qëllimin e këtij punimi, fillimisht duhen të dhëna të
qëndrueshme dhe të përgjithshme për të formuar kuadrin teorik duke përfshirë hipotezat dhe
gjithashtu të kuptuarit fillestar. Dhe pastaj duhen prova kontekstuale për të testuar kuadrin
teorik. Të dhënat e mbledhura nga shqyrtimi i literaturës, dhe pyetësori i përgjigjur nga
anëtarët e fokus grupit do të ndihmojnë në arritjen e konkluzione.

18

5 HIPOTEZA DHE VERIFIKIMI I HIPOTEZES
Hipoteza definohet si një hamendësim i mençur lidhur me atë se si funksionojnë gjërat. Me
një fjalë tjetër, hipoteza është një deklaratë që shpjegon ose përfshinë një sërë faktesh ose
parimesh, zakonisht duke formuar një bazë për eksperimentet e mundshme për të konfirmuar
qëndrueshmërinë e saj. Kjo është arsyeja pse hipoteza është shumë e rëndësishme në kryerjen
e një studimi kërkimor, sepse kjo do të tregojë nëse variablat që janë zgjedhur janë të
përshtatshme për hulumtim. Për më tepër, hipoteza që është formuar në një hulumtim mund
të konsiderohet si një teori e pa miratuar sepse variablat që ne kemi zgjedhur janë testuar.

H0: Nuk ka asnjë lidhje midis sjelljes me etikë dhe besimit ndaj mediave
H1: Ekziston një lidhje mes sjelljes me etikë dhe besimit të medias.

Modeli i propozuar më lartë shqyrton qartë ndikimin e sjelljes me etikë në besimin ndaj
fotografit dhe videografit. Etika ka ndikim të drejtpërdrejtë tek njerëzit. Modeli ynë i
hulumtimit identifikon ndikimin e sjelljes me etikë në besueshmërinë e mediave. Ky model
fillimisht tregon faktorët që mund të ndikojnë në besueshmërinë dhe së dyti ndihmon në
zgjedhjen e mënyrës së duhur të prezantimit të informacioneve në media.
Për t’u testuar këto hipoteza është zgjedhur hulumtimi i literaturës duke parë se çfarë thonë
autorët për të si padyshim hulumtimi nuk është i kompletuar pa hulumtuar gjendjen në terren,
ku këtë e kam bërë përmes një fokus grupi i cili përfshin njerëz të profileve të ndryshe që në
fund del mbështet hipoteza se ekziston një lidhje në mes të sjelljes me etikë dhe besimit të
mediave.
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6 PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE

6.1 Rezultatet e fituara nga literatura e shqyrtuar

Instrumenti kryesor që është përdor për analizimin e të dhënave dhe nxjerrjes së rezultateve
është pyetësori, i cili përmban pyetje që kanë të bëjnë rreth etikës në videografi dhe fotografi.
Pyetësori është matur nëpërmjet shkallës Likerit (1-5), ku pjesëmarrësit kanë zgjedhur njërën
nga pohimet e dhëna. Gjithsej kanë qenë 11 pyetje rreth etikës dhe ndikimit të saj në rritjen
e besimit të mediave, dhe 5 pyetje të tjera që kanë qenë të dhëna demografike të
pjesëmarrësve (gjinia, mosha, përvoja e punës, niveli i shkollimit dhe pozita). Pyetësorët janë
anonim, për shkak që pjesëmarrësit të ndjehen më lirshëm gjatë plotësimit të pyetësorit.

6.2 Pjesëmarrësve

Pjesëmarrës të këtij punimi kanë qenë njerëz të zakonshëm, ku gjithsej kanë marrë pjesë 31
pjesëmarrës. Të dhënat demografike të tyre do të paraqiten në vijim:

42%
58%

Gjinija
Mashkullore
Gjinija Femërore

Grafika 1: Paraqitja e pjesëmarërsve sipas gjinisë
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Në hulumtim kanë marrë pjesë gjithsej 31 pjesëmarrës prej tyre 13 (42%) kanë qenë të gjinisë
mashkullore dhe 18 (58%) të gjinisë femërore.
3% 3%
39%
55%

20-30 vjeç
31-40 vjeç
41-50 vjeç
Mbi 50 vjeç

Grafika 2: Paraqitja e pjesëmarrësve sipas moshës
Në hulumtim kanë marrë pjesë gjithsej 31 pjesëmarrës ku prej tyre 1 (3%) ka qenë i moshës
20-30 vjeç, 1 (3%) ka qenë i moshës mbi 50 vjeç, 12 (39%) kanë qenë të moshës 31-40 vjeç
dhe 17 (55%) kanë qenë të moshës 41-50 vjeç

Më pak se 1 vit

0%
26%

22%
52%

1-5 vite
5-10 vite
Më shumë se 10
vite

Grafika 3: Paraqitja e pjesëmarrësve sipas përvojës
Në hulumtim kanë marrë pjesë gjithsej 31 pjesëmarrës, prej tyre asnjë s’ka qenë me më pak
se 1 vit përvojë punë, 7 kanë qenë me 1-5 vite përvojë pune, 16 kanë qenë me 5-10 vite
përvojë punë dhe 8 kanë qenë me më shumë se 10 vite përvojë pune.
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0%
0% 0%

i/e pa arsimuar
45%

55%

Shkollim Fillor

Shkollim I Mesëm
Fakultet
Master

Grafika 4: Paraqitja e pjesëmarrësve sipas nivelit të shkollimit
Në hulumtim kanë marrë pjesë 31 pjesëmarrës, ku prej tyre asnjë nuk ka qenë i pa arsimuar,
asnjë nuk ka qenë me arsim fillor, asnjë nuk ka qenë me shkollim të mesëm, 14 kanë qenë
me fakultet dhe 17 kanë qenë me master.

3%

7%
Punëtor/e
90%

Bankier/e
Menaxher/e

Grafika 5: Paraqitja e pjesëmarrësve sipas pozitës
Në hulumtim kanë marrë pjesë 31 pjesëmarrës, prej tyre 28 kanë qenë punëtorë nga industri
të ndryshme, 1 ka qenë bankier dhe 2 kanë qenë menaxherë në sektorin e medias.
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6.3 Të gjeturat dhe interpretimi i të gjeturave

Në vijim do të bëhet paraqitja e rezultateve të paraqitura në grafika për secilën pyetje të
pyetësorit:
Pyetja 1: " Vërtetësia është detyrë thelbësore e profesionit të videografisë dhe fotografisë"
0%
0% 0%

Nuk Pajtohem aspak
32%

Nuk Pajtohem aspak
Pjesërisht
pajtohem/Pjesërisht
nuk pajtohem
Pajtohem

68%

Grafika 6: Paraqitja e rezultateve për pyetjen 1
Nga 31 pjesëmarrës që kanë marrë pjesë në hulumtim 68% janë përgjigjur se pajtohen
plotësisht dhe 32% janë përgjigjur se pajtohen se vënia në skenë dhe vërtetësia janë detyra
thelbësore të profesionit të videografisë dhe fotografisë
Pyetja 2: "Ruajtja e konfiencialitetit është e rëndësishme"

0%
0% 0%
35%
65%

Nuk Pajtohem
aspak
Nuk Pajtohem
aspak
Pjesërisht
pajtohem/Pjesëri
sht nuk pajtohem

Grafika 7: Paraqitja e rezultateve për pyetjen 2

23

Nga 31 pjesëmarrës që kanë marrë pjesë në hulumtim 65% janë përgjigjur se pajtohen
plotësisht dhe 35% se pajtohen që konfidencialiteti i informacioneve është i rëndësishëm
Pyetja 3: " Informacionet të cilat shfaqen në media janë jo të plota"
0%

Nuk Pajtohem aspak

0% 0%
Nuk Pajtohem aspak

48%

52%
Pjesërisht
pajtohem/Pjesërisht
nuk pajtohem
Pajtohem
Pajtohem plotësisht

Grafika 8: Paraqitja e rezultateve për pyetjen 3
Nga 31 pjesëmarrës që kanë marrë pjesë në hulumtim, prej tyre 48% kanë thënë se pajtohen
plotësisht dhe 52% se pajtohen që informacionet e shfaqura nëpërmjet videove dhe
fotografive të ndryshme nuk janë të plota.

Pyetja 4: "Duhet leje paraprake nga personi i cili po fotografohet"
Nuk Pajtohem aspak

0%
0% 0%
45%

Nuk Pajtohem aspak

55%
Pjesërisht
pajtohem/Pjesërisht
nuk pajtohem
Pajtohem
Pajtohem plotësisht
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Grafika 9: Paraqitja e rezultateve për pyetjen 4
Nga 31 pjesëmarrës që kanë marrë pjesë në hulumtim, prej tyre 55% janë përgjigjur se
pajtohen plotësisht dhe 45% se duhet paraprakisht leje për të përdorur imazhin e tyre.
Pyetja 5: "Botimet duhet të zgjedhën me kujdes për të shmangur çdo keqpërdorim të
mundshëm"
0%

Nuk Pajtohem aspak

0% 0%

Nuk Pajtohem aspak
42%

58%

Pjesërisht
pajtohem/Pjesërisht nuk
pajtohem
Pajtohem
Pajtohem plotësisht

Grafika 10: Paraqitja e rezultateve për pyetjen 5
Nga 31 pjesëmarrës që kanë marrë pjesë në hulumtim, prej tyre 58% janë përgjigjur se
pajtohen plotësisht dhe 42% se pajtohen që botimet duhet të zgjedhën me kujdes
Pyetja 6: " Në disa raste manipulohet me foto dhe video për qëllime të marketingut”
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Nuk Pajtohem aspak

0%
0% 0%

Nuk Pajtohem aspak

29%
Pjesërisht
pajtohem/Pjesërisht
nuk pajtohem

71%

Pajtohem

Pajtohem plotësisht

Grafika 11: Paraqitja e rezultateve për pyetjen 6
Nga 31 pjesëmarrës që kanë marrë pjesë 71% kanë thënë se pajtohen plotësisht dhe 29% kanë
thënë se pajtohen se në disa raste manipulohet me foto apo video për qëllime të marketingut.
Pyetja 7: " A është editimi i fotografive digjitale jo etike sepse realiteti është ndryshuar, duke
i bërë imazhet mashtruese "
0%
0%

Nuk Pajtohem aspak

3%

Nuk Pajtohem aspak
52%

45%
Pjesërisht
pajtohem/Pjesërisht nuk
pajtohem
Pajtohem
Pajtohem plotësisht

Grafika 12: Paraqitja e rezultateve për pyetjen 7
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Nga 31 pjesëmarrës që kanë marrë pjesë në hulumtim, prej tyre 52% kanë thënë se pajtohen
plotësisht, 45% se pajtohen dhe 3% se pjesërisht pajtohen që editimi duhet ta ruaj integritetin
e imazheve fotografike.
Pyetja 8: " Pohimi se fotografitë dhe imazhet pasqyrojnë ngjarjet dhe realitetin, nuk është
më i besueshëm"
Nuk Pajtohem
aspak

0%
0% 0%

Nuk Pajtohem
aspak
45%

55%

Pjesërisht
pajtohem/Pjesërish
t nuk pajtohem
Pajtohem
Pajtohem
plotësisht

Grafika 13: Paraqitja e rezultateve për pyetjen 8
Nga 31 pjesëmarrës që kanë marrë pjesë në hulumtim 55% prej tyre kanë thënë se pajtohen
plotësisht dhe 45% pajtohen se nuk pasqyrojnë ngjarjet dhe realitetin.
Pyetja 9: " A është plagjiaturë të kopjosh perspektivën artistike të fotografit origjinal? "
Nuk Pajtohem aspak

0%
0% 0%

Nuk Pajtohem aspak
42%

58%

Pjesërisht
pajtohem/Pjesërisht
nuk pajtohem
Pajtohem
Pajtohem plotësisht

Grafika 14: Paraqitja e rezultateve për pyetjen 9
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Nga 31 pjesëmarrës që kanë marrë pjesë në hulumtim 58% kanë thënë se pajtohen plotësisht
dhe 42% kanë thënë se pajtohen që nuk është etike të kopjosh perspektiven artistike të një
fotografi origjinal.
Pyetja 10: " Sipas mendimit tuaj, a ka nevojë videografika dhe fotografia për një kod etik? "
0%
0%

Nuk Pajtohem aspak
0%

Nuk Pajtohem aspak

45%
55%

Pjesërisht
pajtohem/Pjesërisht
nuk pajtohem
Pajtohem

Grafika 15: Paraqitja e rezultateve për pyetjen 10
Nga 31 pjesëmarrës që kanë marrë pjesë në hulumtim prej tyre 45% kanë thënë se pajtohen
plotësisht dhe 55% se pajtohen që kanë nevojë për një kod etik.
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7 KONKLUZIONE

Imazhet janë një nga format më të fuqishme të komunikimit, veçanërisht në media. Në
kulturën tonë ne përballemi me të gjitha llojet e ndryshme të mediave, duke shpërndarë
fotografi dhe video të ndryshme. Një imazh ose tingull mund të përmbledhë një ngjarje ose
person ose të motivojë një komb; një imazh mund të shqetësojë njerëzit më shumë sesa faqet
e pafundme të shtypura. Në ditët e para të gazetarisë, roli i videografi dhe fotografi ishte
relativisht i drejtpërdrejtë. I armatosur me një aparat fotografik, ai kapi një moment në kohë
- një realitet. Fotografi doli me një copë realiteti, i gatshëm për të treguar të vërtetën për
publikun. Zhvillimi i fotografisë së lajmeve në shekullin e 19-të mbështeti pretendimet e
gazetave se ato raportuan ngjarje siç ndodhën, në mënyrë objektive. Sot, etika e një videografi
dhe fotografi shkon shumë përtej etikës së një gazetari. Ajo përfshin miliona imazhe të
lidhura me lajmet që shfaqen në televizionet tona, celularët, ekranet e kompjuterëve dhe
pajisjet e tjera multi-media. Me këto përparime videografika dhe fotografia është ndërlikuar
teknologjikisht dhe etikisht. Pretendimi se fotografitë dhe imazhet thjesht "pasqyrojnë"
ngjarjet nuk është më i besueshëm, për më tepër, fotografët përballen me vendime të ashpra
etike se çfarë të fotografojnë, çfarë të përdorin, dhe nëse kur imazhet mund të ndryshohen.

Ky punim ka pasur për qëllim të analizoj se çfarë rëndësie ka etika në videografi dhe fotografi
nëpërmjet disa pyetjeve hulumtuese. Në bazë të rezultateve të nxjerra konkludojmë se
videografia dhe fotografia si profesion duhet të kenë parasysh çështjet etike për disa arsye:
të ruajë një reputacion të mirë për të mbajtur audiencën ekzistuese, për të tërhequr audiencë
të re, për të shmangur proceset gjyqësore dhe thjesht për të bërë gjënë e duhur.
Një videograf dhe fotograf duhet të tregojë të gjithë të vërtetën pa manipuluar dhe përdorur
njerëz në të njëjtën kohë dhe përveç kësaj ata duhet të ruajnë të drejtën e tyre të privatësisë.
Ata mund të tregojnë video të njerëzve që flasin për ta vetëm me pranimi i tyre. Ka shumë
mënyra për t'u tërhequr vëmendjen njerëzve sesa përdorimi i vetë njerëzve dhe njëkohësisht
duke ruajtur etikën mediatike.
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